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being perceived as unusual and new entered the stock of the English lexicon as its integral
part.
As a result, lexicological layer appears to be the first reliable indicator of the
constant and gradual linguistic transformation and development. And it is words that
make the changes in language noticeable and evident.
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БИЗНЕС ТУРИЗМ ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ
ТАҲЛИЛИ
Гавҳарой Исроилжон қизи Андижон давлат университети
Gavharoy7575@mail.ru, +9984889545
Аннотация: Ушбу мақола саҳифалари мамлакатимизда туризм соҳасидаги
имкониятлар ва уни структурал стратегик ривожланишига бағишланган. Мақолалада
туристик алоқалар ва туризм тушунчаси ёритилган ва рус туризми
билан
солиштирилган.
Калит сўзлар: туризм терминологияси, туризм терминларини қўлланилиши,
туристик терминларнинг структурал ҳусусияти, ҳордиқ, кўнгилли ёшлар, эко, агро,
таълим, диний, маданий, саргузашт, қиш ва спорт туризми.
THE ANALYSIS OF STRUCTURAL FEATURES OF TERMS OF BUSINESS
TOURISM
Gavharoy Isroiljon kizi Andizhan State University
Gavharoy7575@mail.ru, +9984889545
Annotation: in the following pages of article devoted to the strategic and structural
development of tourism and its opportunities in the country. Here given main notions about
tourism, comparison with the Russian tourism and touristic relationships.
Key words: terminology of tourism, ways of using the terms of tourism, structural features
of tourism terms, tourist, tourism, recreational, ecotourism, agro tourism, gap-year, religious,
educational, cultural, adventure, winter, sport tourism.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРМИНОВ БИЗНЕСА ТУРИЗМА
Гавҳарой Исроилжон қизи Андижанский государственный университет
Gavharoy7575@mail.ru, +9984889545
Аннотация: в следующих страницах статьи, посвященной стратегическому и
структурному развитию туризма и его возможностей в стране. Здесь учитывая главные
понятия о туризме, сравнение с русским туризмов, и туристических отношениях.
Ключевые
слова:
терминологическая
система
«туризм»,
способы
терминообразования, стрруктурал характеристика терминов, турист, туризм,
региональный, эко туризм, aгро туризм, командировочный и летный, религиозный,
образовательный, культурный, приключение, зимний, спортивный туризм.
Мамлакатимизда ҳар бир соҳа бўйича ҳар дақиқада, радикал тарздаги
ўзгаришларга сабаб бўлувчи сиёсий, ижтимоий ўзгаришларни гувоҳи бўлмоқдамиз.
Мана шундай соҳа қаторига Ўзбекистонда ички ва ташқи туризмни ривожлантириш
борасида муҳтарам президентимиз Шавкат Мирамонович Мирзиёевнинг соҳа
юзасидан имзолаган бир қатор қонун, қарор ва фармонларини
эслашимиз
жоиздир, масалан: Ўзбекистон Республикаси туризми тўғрисидаги № 549 сонли 18
июль 2019 йилда имзоланган қонуни, қонунчилик палатаси томонидан 2019 йил 16
апрелда қабул қилинган, сенат томонидан 2019 21 июнда маъқулланган. [Мирзиёев
Ш.М., 1:1]
Сўнги йилларда бизнес туризми ва туризм соҳаси бўйича нашр этилган
махсус икки тилли ва кўп тилли луғатлар (“Business travel and tourism” by John
Swartrooker and Susan Horner; “Dictionary of travel tourism and hospitality” third
edition by C. Medlik; “Franchising hospitality sevices” by Conrad Lashley and Allison
Morrison; “Hospitality retail management” by Conrad Lashley; “Tourism and travel
industry” by K.K. Sharma and etc.) кўплаб нусхаларда нашр этилгани бежиз эмас.
Юқорида зикр этилган муаллифларнинг туризм соҳасига оид луғатларида сўз
ва сўз бирикмаларини изоҳланган ҳолда таржима қилинганини, аниқ адекват
вариант келтирилмаганини, конкретлаштирилмаганини, маъно мос келмаган
ҳолатларини, манба ва таржима тилидаги бир хил ибораларни гувоҳи бўламиз.
Таҳлиллар натижасидан маълум бўладики, мисол тариқасида келтирилган
луғатларни лингвистлар эмас, балки иқтисодиёт соҳасидаги ёки бизнес туризм
соҳасидаги бевосита иштирокчилар томонидан бажарилгани ойдинлашади. Бундай
ҳолатлар луғат билан реал ҳаётий жараёнда тафовутларни келтириб чиқаради.
Улар туристлар учун мўлжалланган луғат таркибини бойитишда ўз
тажрибаларидан келиб чиқиб ёндошадилар. Koмплекс лингвистик кузатувлар
туризм ва бизнес туризм луғатларини сифатли тайёрланиши муҳимлигини
кўрсатади.
Тадқиқот жараёнида Россиянинг бир қатор нуфузли махсус туризмга оид
(Туризм: практика, проблемы, перспективы»; «Туристские фирмы», «Гостиничное
дело» и др.), электронные специализированные издания (газеты Российского союза
туриндустрии: RATANEWS, RATANEWS Hotel&Resort, RATANEWS VIP-туризм;
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Вестник
индустрии
гостеприимства)
журналларини,
дасрлик
ва
ўқув
қўлланмаларини кўриб чиқдик. [Биржаков, 2.56] Натижалар шуни кўрсатдики,
туризм соҳасига оид 690 та рус тилидаги туризм ва ббизнес туризм соҳасига оид
терминлар мавжудлигини ва бу терминлар таркиби матнлар ва ситуациялар билан
боғлиқ йиғилгани, махсус туристик жараёнга мос ихтисослашган терминлар
эмаслигини англатади. Биз ўзбек тилига кўплаб туризм ва бизнес туризм (кейинги
ўринларда Т ва БТ шаклида келтирилади) атамаларнинг бевосита ва билвосита
истеъмолга кириб келганини ҳисобга олиб, Рус тилидаги луғатларни тадқиқот
материали сифатида танлаганимиз бежиз эмас. Туризм терминлар тизимини
таҳлил қилишда луғатдаги атамалар қайси мезонлар асосида ажратиб
ўрганилишини муҳим деб ҳисоблаймиз. Бу борада рус ва ўзбек тилидаги Т ва БТ
атамаларининг таҳлилини рус олими С.В. Гринева [Гринева С.В., 5:309]
концепциясидаги
меъзонларга
кўра
структурал
таҳлил
қиламиз.
1) умумий:
- тарихий атамалар ( Тва БТ атамалариниг босқичлари ва сабаблари),
- терминлар тизимини тадқиқ этилганлигига кўра;
2) шаклан:
- атамаларинг структурал таркиби (бир, икки ва ундан ортик сўзли атама ва
атамалари тизими билан боғлана олишига кўра ),
- морфологик ва синтактик жиҳатдан дериватив қурилиши жараёни (терминларни
асосий таркиб топишига кўра);
3) семантик:
- терминлар тизимини лексик семантик структураси (атамаларнинг ички
курилишида лексик семантик жиҳатдан гуруҳланишига кўра),
- тўлиқ ҳолдаги терминлар тизимига кўра (терминлар истеъмолдан тушириб
қолдирилган архаик ёки янги пайдо бўлган неологизм),
- терминлар тизимини мазмунан тазимлаштириш (термин ясалишидаги
ўзакдошлилигига кўра),
- терминлар тизимида мазмунан изоморфик (тил яруслрининг барчасига
мосланишига кўра ҳам) қурилишига кўра (синонимик, омонимик, полисемик ва
антонимик қурилишига кўра);
4) функционал:
- терминлар тизимидаги фаоллигига қўра (ички тизимда фаол фойдаланилишига
кўра);
- терминлар тизимидаги функционал муаммоларига кўра.
Юқорида келтирилган концепция мезонлари асосида Т ва БТ атамаларининг
шаклан ва тизимли таҳлили бу соҳа фойдаланувчиларига ўзаро уларни осон ва
тушунарли бўлишига ҳизмат қилади.
Қуйидаги тадқиқотларимизда туризм соҳасида изланишлар олиб бораётган
мутахассислар учун теминларнинг ясалиши ва мазмун моҳияти, шаклан мезонлари
уларни
тушунишга
муҳим
аҳамият
касб
этади.
Терминларнинг шаклан таҳлилига кўра ва кўплаб бажарилган илмий тадқиқот
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ишларининг таҳлиллари Тва БТ терминларини икки асосий гуруҳга қамраб олишга
асос бўлганлигини айтиб ўтмоқчимиз. [Вавилова Е.В., 3:6]
Биринчи гуруҳ Тва БТ га сўз (бир компонентли) терминлари ва иккинчи
гуруҳ сўз бирикмалари (кўп компонентли) терминларидан иборат.
Терминлар тизимини статистик шаклда ўрганишда Тва БТ оид сўз (бир
компонентли) терминлари 41,5%, сўз бирикмаси (кўп компонентли) терминлари
58,5% ташкил этади. Янада аниқлаштирадиган бўлсак, туризм терминлар тизимида
рус тилида бир компонентли туризм терминлари - 287 бирликни 41,5%ни; икки
компонентли терминлар - 369 бирликлар 53,4%ни; уч компонентли терминлар - 33
бирликлар 5%ни; тўрт компонентли терминлар - 1 бирлик 0,1%ни ташкил этади.
Терминология бўйича С.В. Гринев, О.И. Казачкова, В.И. Куманинларнинг илк
ишларида кўп компонентли терминлар рус тилида кўплаб 70 фоизни ташкил этади
ва бу маълумот рус тилида туризмга оид терминология ривожланишда давом
этмоқда деган фикрни беради.. Илмий тадқиқот ишларида кузатувларимизга кўра,
махсус
туризмга
оид
терминларнинг
кўп
компонентли
бирликлари
интерсификацияси, терминларнинг структурал, иерархик шаклланиши кабилар
уларнинг деривацион алоқаси билан узвий боғлиқ экан.
Туризм терминларининг морфем структурал таҳлили бир компонентли
терминлар
юзасидан
қуйидаги
мезонларни
кашф
этади.
Т ва БТ терминлар тизимини морфемик таҳлили бир компонентли- сўз
атамаларини қуйидаги типларини кўрсатади: [Казачкова О.А. и другие, 6:63 ]
1) оддий туб сўз терминлар (непроизводных терминов) атамалар, сўз атама ўзак
билан боғлиқ бир компонентли лексик бирликлар: встреча, круиз, сафари, ботелъ,
джакузи, кабана, квота, курорт, сьют, парадор, хостел, джанкет, банкет, сезон, класс,
трансфер, хаб (рус тилида Т ва БТ терминлари тизимида 109 тагача мавжуд;
2) Ясама сўз терминлар (производные термины), сўз атама ўзаги ва суффикслар
орқали шаклланган бир компонентли лексик бирликлар 81 та атамани ташкил
этади.
Ўзбек тилидаги қўлланиладиган Т ва БТ терминларини Вазирлар
Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 189-сонли «Туризм фаолиятини лицензиялаш
тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори; Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3217-сон
қарори
билан
тасдиқланган
«Туризмни
ривожлантириш
бўйича
мувофиқлаштирувчи кенгаш таркиби» (2-илова).; Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги ПҚ-2666-сон қарори билан тасдиқланган
«Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси
тўғрисидаги Низом» асосида таҳлил қиламиз. Ушбу Қонунда қуйидаги асосий
тушунчалар қўлланилган: [Мирзиёев Ш.М., 1:1]
гид (гид-таржимон) — ахборотга оид ва ташкилий хизматлар кўрсатиш,
туристлар ва экскурсантларни вақтинча бўлиш мамлакатидаги (жойидаги) туристик
ресурслар билан таништириш учун касбий жиҳатдан тайёргарлик кўрган,
Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган жисмоний шахс; йўриқчи-йўл
бошловчи — туристик йўналишларда туристлар ва экскурсантларга ҳамроҳлик
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қилиш ҳамда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун касбий жиҳатдан
тайёргарлик кўрган, Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган жисмоний шахс;
мустақил туризм — туристлар томонидан туроператорлар ва турагентлар
иштирокисиз мустақил равишда ташкил этиладиган саёҳат; туризм соҳасининг
субъектлари — туристик хизматлар мажмуини ёки уларнинг бир қисмини
кўрсатиш, қўшимча туристик хизматларни (ишларни) бажариш ҳамда туристлар ва
экскурсантларга товарларни реализация қилиш бўйича тадбиркорлик фаолиятини
амалга оширувчи юридик ва жисмоний шахслар; тур — туристик хизматларнинг
камида иккита турини ўз ичига олган туристик хизматлар мажмуи билан
таъминланган, белгиланган йўналиш бўйича аниқ муддатлардаги саёҳат; туризм —
жисмоний шахснинг вақтинча бўлиш мамлакатидаги (жойидаги) манбалардан
даромад олиш билан боғлиқ бўлган фаолият билан шуғулланмаган ҳолда доимий
яшаш жойидан жўнаб кетиши (саёҳат қилиши); турист — вақтинча бўлиш
мамлакатидаги (жойидаги) манбалардан даромад олиш билан боғлиқ бўлган
фаолият билан шуғулланмаган ҳолда вақтинча бўлиш мамлакатига (жойига)
йигирма тўрт соатдан кетма-кет ўн икки ойгача бўлган даврга борувчи ёки вақтинча
бўлиш мамлакатида (жойида) камида бир кеча тунаб қолувчи жисмоний шахс;
туристик ваучер — туристнинг тур таркибига кирувчи хизматларга бўлган
ҳуқуқини белгиловчи ва уларнинг ҳақи тўланганлиги фактини тасдиқловчи ҳужжат;
туристик йўналиш — саёҳат вақтида турист, экскурсант ташриф буюрадиган
асосий жойларнинг рўйхати бўйича туристнинг, экскурсантнинг режалаштирилган
ҳаракатланиш йўли; туристик хизматлар — жойлаштириш, овқатлантириш,
транспорт, экскурсия ва маслаҳат хизмати кўрсатиш бўйича хизматлар, шунингдек
турист ва экскурсантнинг эҳтиёжларини қаноатлантиришга қаратилган хизматлар;
экскурсант — вақтинча бўлиш мамлакатида (жойида) тунаб қолмасдан йигирма
тўрт соатдан ошмайдиган даврда саёҳат қилувчи жисмоний шахс; экскурсия
етакчиси — туристлар ва экскурсантларни муайян туристик ресурс билан
таништириш учун касбий жиҳатдан тайёргарлик кўрган, Ўзбекистон Республикаси
резиденти бўлган жисмоний шахс.
Инсонлар фаол меҳнат қилиш билан бирга дам олишни ҳам
режалаштирадилар. Инсон омили оғир меҳнатдан кейин дам олишни ҳеч қачон рад
этмайди. Психологларнинг таъкидлашларича, инсонларнинг дам олиш омиллари
қаторида саёҳат етакчи ўринда турар экан. Саёҳат инсонга руҳий енгиллик бериш
билан бирга меҳнатга тўла куч ва ғайрат билан қайтишнинг энг зарур омилидир.
Саёҳат бирламчи иш фаолиятини тиклаш ва ҳордиқ чиқариш учун ҳамда
иккиламчи ўзга юртда ишлаш ёки иш юзасидан қилинади. Қуйида, биз саёҳат ва
туризм мохиятига тўхталиб ўтмоқчимиз. Биламизки, инсонлар турли ҳил
сабабларга кўра саёҳат қиладилар. Шу ўринда биз саёҳат турларини эслатиб ўтамиз.
[ Саrtrin E.Morriis, 2:4]
Вақтни мазмунли ўтказиш учун қилинадиган саёҳат, кўнгилхушлик, ҳордиқ
чиқариш туризми инглиз тилида Recreational tourism деб номланади. Бу жараёнда
инсон фаол дам олиш унсурлари масалан, дам олиш учун вақтичоғлик, кино кўриш,
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рақс тушиш, китоб ўқиш, кино кўриш кечки сеансда ёки прьемера, ёқтирган
таомларини истеъмол қилиш каби фаолиятлар саёҳат давомида бажарилади.
Маданий туризм инглиз тилида Cultural tourism деб юритилади. Бу жараёнда
сайёҳ
ташриф буюрган давлатнинг тарихий жойларини, диққатга сазовор
жойларини ва биноларини, табиат манзараларини, музейлари, кутубхоналари, ўша
юртда яшовчи халқнинг урф одатлари ва қадриятлари, санъати ҳамда яшаш
тарзини томоша қилиш ўрганиш учун сафар қилинади.
Саргузашт туризм инглиз тилида Adventure tourism-деб номланиб узоқ
сафарга саргузаштли воқеаларга гувоҳ бўлиш учун ёки янги жой ва ажойиб
инсонлар ҳаёти ва яшаш тарзи билан танишиш мақсадида узоқ ва нотаниш
юртларга саёҳат қилинади.
Табиат муҳофазаси экотуризм инглиз тилида
ҳам Ecotourismдейилади(тилшуносликда бу ҳолатни англисизм деб атаймиз, яъни сўзни тилда
айнан транскрипция ёки транслитерация варинтини истеъмол учун тўғридан тўғри
қабул қиламиз), атроф муҳит мухофазасига доир фаолият билан қизиққан ҳолатда
табиат манзараларини томоша қилиш, этник ва табиий фауна ва флоралар билан
яқиндан танишиш учун амалга оширилади. Бугунги кунда Ўзбекистонда
Агротуризм- Agrotourism ривожланмоқда.
Қишки туризм инглиз тилида Winter tourism деб аталади ва инсонлар доимо
қиш фасли ҳукмрон юртларга ёки қиш фасли даврида ёғаётган қор ва табиий
музликлардан завқ олиш учун ҳамда қишки ўйинлар: қорли тепаликларда лижа
учиш, муз устида конки учиш, қор бўрон ўйнаш, ва қорбобо ва муз ҳайкалларини
ясаш учун саёҳат қиладилар, ҳатто сунъий муз ҳайкаллари ясаш конкурсларида
қатнашиш учун ҳам сафарга чиқадилар.
Спорт туризми ҳам англисизм ҳисобланади ва инглиз тилида Sport tourism
деб номланиб, спорт ўйинларини ўйнаш ёки кузатиш ҳамда нуфузли спорт
воқеаликларида: анъанавий ёзги ва қишки спорт олимпиадаларида қатнашиш ёки
томоша қилиш учун саёҳат қилинади.
Маърифий (Таълимий саёҳат) туризм инглиз тилида Educational tourism деб
номланиб, ўзга давлатда таълим олиш, ўша юрт тилини мустаҳкам ўрганиш
мақсадида ва малака ошириш, тажриба алмашиш учун таълим муассасаларига
хизмат сафари билан ҳарактерланади.
Бугунги кунда янги туризм инглиз тилида Health tourism-(тиббий)
саломатлик туризмини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчимиз, сабаби бугунги кунда
инсонлар ўз соғлигини тиклаш учун хорижий давлатларга ташриф буюриб,
санаторийларда даволаниб, дам олиб, ўзга юрт тиббиёт мутахассислари ёрдамида
саломатликларини тиклаб даволаниб қайтмоқдалар.
Зиёрат (диний) туризм инглиз тилида Religious tourism-бу жараёнда
инсонлар муқаддас Каъба жойлашган юрт Макка ва Мадина шаҳарларига ҳаж
сафари ва диний байрам ва воқеаликларни нишонлаш мақсадида
ташриф
буюрадилар.
Gap-year tourism- кўнгиллилик ёки ёшлар туризми дейилади ва бир йилгача
ёки кўпроқ муддатга кўнгилли тарзда ишлаш мақсадида, таълим муассасалари:
300

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

мактаб, коллеж ва университетларга ишлаш ва тажриба орттириш мақсадида сафар
қилиш ва мактаб, коллеж ва университетни тугаллаганидан сўнг саёҳатга чиқишга
тушинилади.
Биз бажараётган мазкур тадқиқот ишимизда туризм соҳасида янги йўналиш
Қора туризм (Dark or Black Tourism) ни ҳам ривожлантириш зарурлигини айтиб
ўтмоқчимиз. Бу туризмнинг моҳияти шундаки, табиий офатлар ёки фалокат
туфайли ўлим топган ва мамлакатда дафн этилган турист оиласи аъзоларини
мамлакатга ташрифидан иборат. Бу саёҳат тури кўпинча диний туризмда, яъни ҳаж
ва умра сафарларида халок бўлган ҳожиларнинг оилаларига мўлжалланганлигини
амалда кўрганмиз, бироқ бундай ҳолатлар ачинарли бўлсада, ҳар қандай давлатда
ҳохлаймизми, йўқми учраб туради. (Ivory Research Co.Ltd. 1 Fore Street London,
EC2Y 9DT 2019)
Қора туризм Халқаро ва ички туризм туризмнинг шаклларидир. Халқаро
туризм қуйидагиларни ўз ичига олади: кириш туризми — Ўзбекистон
Республикасида доимий яшамайдиган шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси
ҳудудидаги саёҳати; чиқиш туризми — Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи
шахсларнинг бошқа мамлакатга саёҳати.
Ички туризм Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи шахсларнинг
Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги саёҳатини ўз ичига олади. Туризм ташкил
этилаётган турнинг ўзига хослиги, мавзуси, давомийлиги, ҳаракатланиш усуллари ва
турнинг бошқа хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда маданий-тарихий, зиёрат,
экологик, маърифий, этнографик, гастрономик, ишбилармонлик, ижтимоий, спорт,
тиббий, ёшлар туризми, агротуризм ҳамда туризмнинг бошқа турларига бўлиниши
мумкин.
Юқорида Тва БТ терминларини лингвистик таҳлилида рус терминологиясини
таҳлилини мисол тарикасида маълумотлар берган эдик, шу ўринда туризм
соҳаларини ҳам таништиришга жазм этдик. Россия давлатида туризм соҳаси
Ўзбекистондаги каби ички ва ташқи аъло даражада ривожланган ва фаолиятида
давом этмоқда. Туризм соҳасининг турлари ҳақида маълумот берсак уларда туризм
соҳалари қуйидаги катта гуруҳларга бўлинади: Танлов туризми- (альтернативный
туризм )— туризмнинг шундай бир тури бўлиб, турст ў мақсадоларига кўра
маданий алоқалар ва тарихий нарса ва ҳодисаларни ўрганиш ва улардан завқланиш
учун мамлакат ичида ва хорижга саёҳат қилади; Саёҳат туризми –(караванный
туризм) — туризмнинг бу соҳаси автомобилларда ва уларга уланган фургон
(караван) воситаларда саёҳат қилишга тушинилади;
Ҳодисавий туризм –
(событийный туризм )— инглиз тилида event-driven дейилади, этник байрамлар,
юбилей тадбирлари, катта ҳажмдаги спорт мусобақалари, ҳалқаро бизнес учрашув
ва келишувлари маданият соҳасидаги тадбирлар билан боғлиқ туризм; От туризми(конный туризм) — спорт туризми тури ҳисобланиб, парклар ва кўчаларда
отлардан иборат маршировкали юришлардан иборат сайрдир.
Туризм соҳасида турли кўринишдаги фаолиятлар: ушбу соҳани
ривожлантириш ва жадал юритилиши билан боғлиқ малакали кадрларни,
гидларни тайёрлаш, янги меҳмонхоналар очиш, миллий ҳунармандчилик, саноатни
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туризм билан боғлиқ маҳсулот ишлаб чиқаришини йўлга қўйиш, турли ҳил
фирмалар, хорижга жўнатиш ва сайёҳларни кутиб олиш хизматлари ёки ички ва
ташқи туризмда фаолият олиб борувчи ташкилот ва идораларни очилиши,
ташкилотлар ва муассасалар томонидан турли ҳил тадбир ва конференцияларни
ўтказилиши, туристларни дам олиши билан боғлиқ фаолият олиб борувчи
хизматлар масалан меҳмонхона ва транспорт хизматини юритиш, туристлар учун
миллий ва чет эл таомлари озиқ овқатларини тайёрлаш ва етиштириш каби бизнес
соҳалари ҳам жадал ривожланади ҳамда соҳалар бўйича давлат солиқлари ва
божларини тўланиши ҳам алоҳида ривожланиш омили ҳисобланади.
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УДК 801,2
ТИЛ ТИЗИМИ ҲАР ХИЛ БЎЛГАН ТИЛЛАРДА ПОЛИСЕМИЯ
ВА УНИНГ ТУРЛАРИ
Нарзуллаева Фируза Олимовна, Бухоро давлат Университети,
инглиз тилшунослиги кафедраси ўқитувчиси
Annotatsiya. Ushbu maqola полисемия ва улар турларининг тил тизими ҳар хил
бўлган (инглиз ва ўзбек) тилларда ифодаланишига бағишланган.
Kalit so`zlar: кўп маънолилик, лексема, бош, тушунча, сўз, маъно, белги, таҳлил,
омоним, метафора, метаномия.
ПОЛИСЕМИИ И ЕГО ТИПИ В СИСТЕМЕ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Нарзуллаева Фируза Олимовна, преподаватель кафедры английского языкознания
Бухорского государственного университета
Аннотация. В данной статье рассматривается выражения полисемии и его типи в
системе (английского и узбекского) разносистемных языках
Ключевые слова: полисемия, лексема, голова, консепт, слова, значение, символ,
анализ, омоним, метафора, метаномия.
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